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sentatives as a solution  to break  the vicious circle of escalating violence. They called  it a 
“Syrian  Taif”  after  the  1989  peace  accord  that  ended  Lebanon’s  long‐lasting  civil war 
(1975–1990) by dividing power among religious communities. Others rejected the idea of a 




whether  power  sharing  could  help  to  deescalate  the  Syrian  conflict  and what  lessons 
should be taken from Lebanon’s experience. Lebanon shows that consociationalism tends 
to  stabilize  –  even deepen  –  social  cleavages. Therefore,  a  Syrian Taif  should  gradually 
substitute  fixed guarantees of shares of power with centripetal and unitary state  institu‐

















































the opposition has  turned  the war  into a stalemate. Even  if  the regime collapses,  it  is most 
likely that internecine fighting will intensify between the different wings of the fragmented 
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opposition as well as with  the remaining supporters of  the old regime –  the  latter will fear 
becoming the target of reprisals. It is precisely the lack of a common enemy for the opposi‐
tion  and a  commander‐in‐chief  for  the  state  forces  that  could  result  in  the  further  split of 
combatants  along  regional,  ethnic,  sectarian  and  ideological  lines.  Victory  for  either  side 


















cal  geneses  of  ethnic  and  confessional  composition.  Sociocultural  behavior,  economic  and 
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in 1975  (Lijphart 1977: 147–150).1 Nevertheless, Lebanon’s  corporate  consociationalism was 
too weak to prevent, if not partly responsible for, the outbreak of a civil war between militias 
increasingly  mobilized  along  sectarian  cleavages.  Therefore,  a  reworked  power‐sharing 
model was  introduced to end the civil war  in 1989. Under Baathist rule, Syria pretended to 
deal with cultural plurality by following a unitary nationalist approach, insisting that a neu‐
tral  state  should  neither  address  ethnicity  and  religious  affiliation  nor  grant  any  specific 
rights  to communities as  this would strengthen subnational  identities and weaken national 






ing  countries.  The  third  section will  present  some  significant  commonalities  between  the 





The  first wave  of  the Arab  Spring  had  just  abated with  the  toppling  of  the Tunisian  and 
Egyptian authoritarian rulers when Syria’s uprising started as a social protest movement in 
March 2011. Similar to the other protest movements in the region, its participants demanded 
dignity,  freedom and democratic participation.2 Barely  two years  later,  the United Nations 
Human Rights Council  claimed  that  the  escalating  conflict  is  “tearing  apart  the  country’s 
complex social fabric” and described it as “increasingly sectarian” (2013: 1). Although most 
of  the  opposition  groups  affirm  a  nationalist  self‐conception,  sectarianism  has  become  a 
dominant feature of the Syrian uprising – the most precarious and tenacious conflict  in the 
region and a threat to regional stability. 
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2.1  Soaring Ethnic‐Sectarian Cleavages 
Ethnic and sectarian cleavages are not a novelty  to Syria, although  the rulers have  tried  to 







staffed  by members  of  the Assad  family  and  the Alawite  community.3 Members  of  other 













Bashar al‐Assad presented himself as  the protector of minorities and at  the  same  time 
made efforts  to co‐opt and accommodate  the Sunni community and  its religious networks. 
More so than his father, he tried to “manage” rather than control religious identities and in‐
stitutions by opening up the scope of action for Sunni Islamic agencies (Khatib 2012: 33).4 Is‐
lamic  charities helped  to partly  close  the gap  in basic  social  services  that  the  state was no 
longer able  to provide  in sufficient quantity due  to rapid population growth, rural exodus 
caused by desertification, decreasing oil revenues, the decline of local industry due to the in‐
flux of cheaper Turkish products, and corruption as well as state  inefficiency  in managing 
these  challenges  (Ruiz de Elvira 2012). Besides  their  charities,  Islamic NGOs and  religious 
networks provided some modest form of open space beyond state control. This turned out to 
                                                 
3   Alawites,  followers  of  a  heterodox  Shiite denomination,  originate  from  the  coastal  highlands  of  Syria  and 
southern Turkey. Van Dam (2011) describes the rise of Syria’s minorities in the armed forces from the French 
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be a costly strategy for the state because it eroded its legitimacy as a patrimonial provider of 
welfare.  Instead, structures of  local self‐management were established  that  fuelled commu‐
nal self‐confidence. The once omnipresent state apparatus and Baath Party  lost  insight  into 
and control over the country’s periphery, which would  later become the hotbed of the cur‐
rent uprising  (Hinnebusch 2012a). The government, underestimating  its  lack of  legitimacy 
and control, was caught by surprise by the fierce outbreak and rapid spread of the uprising 
once the protesters had broken the wall of silence and fear. 
Had  the  regime  reacted  in a more conciliatory way at an earlier stage,  it  is most  likely 
that  the protests would not have widely spread and would have remained  limited  in  their 






bers of participants  and protest  sites. Bashar  al‐Assad’s  contradictory policy of promising 
substantial  reform  but  at  the  same  time  ordering  a military  crackdown disappointed  and 
radicalized the demonstrators, prompting them to demand the “downfall of the system” (is‐
qat al‐nizam). In summer 2011, the army reacted to counterviolence carried out by deserters 
and  volunteer  fighters  by  shelling  residential  areas.  The  first  “liberated  areas”  started  to 
emerge, and the uprising progressively turned into a civil war. In the following months, the 







quently, have  started  to plunder, while others have defected. Volunteers are manning  the 
Syrian Popular Army, a reserve unit of the Syrian Army. The regime is further supported by 
paramilitary  forces such as  the Popular Committees  (Lijan Shaʹbiyah) –  the official name of 
the ominous Shabiha (“phantom”) militia that developed primarily out of local gangs and is 
composed predominantly of Alawites. This militia spreads fear with ruthless violence espe‐
cially among  the Sunni population.6 In  this context, Alawites are  trapped by  their sectarian 




6   See  Starr  (2012b)  and  a  report  in  al‐Akhbar,  04  September  2012,  online:  <http://english.al‐akhbar.com/ 
node/11740>. 
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society connected  to  its patronage facilities,  the minorities’  fear of ethnic‐sectarian persecu‐
tion and the deep disunity of the opposition (Landis 2012). 
2.2  An Opposition Deeply Fragmented 









erably overrepresented  in  the Free Syrian Army  (FSA)  –  the main opposition armed  force 
that unites army defectors and volunteers. 
There are also plenty of  further militias – most of  them with Sunni  Islamist  leanings – 
that fight in different volatile alliances.7 Similar to the Lebanese civil war, the militias demar‐
cate their liberated areas with checkpoints, posters of leaders and martyrs, graffiti and flags 
that  often  reveal  their  ethnic‐sectarian  affiliation.8 Young men,  even  children, wearing  im‐
provised uniforms and headbands with pious slogans and posing with deadly weapons have 






provides  identity  and morale  in  disruptive  circumstances. Demonstrating  Islamdom  also 
serves the function of competing for legitimacy among different groups and for access to lo‐
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gistic networks of weaponry, money and supply. Many FSA units adopted Salafi garb, shav‐
ing rules for their beards, Islamic catchphrases and militia names of early Islamic war heroes 
in order  to attract conservative Sunni  sponsors  from  the Arab Gulf monarchies  (Abouzeid 
2012; ICG 2012a; Lund 2012b). 
Rivalries  among  nonstate  forces  sometimes  lead  to  internecine  fighting.  For  example, 










tion  to  topple an authoritarian ruler, but rather a  jihad (holy war)  that  transcends  the  local 
arena.  In keeping with  the medieval  theologian  Ibn Taimiyyah  (1263–1328),  they abase  the 
Alawite  denomination  as  a  heretic  sect  of  “polytheists”  (mushrikun)  and  “rejectionists” 




cuted as polytheists. The rhyme “the Christians  to Beirut,  the Alawites  into  the coffin”  (al‐
Masihiyah ila Bairut, al‐Alawiyah ila‐l‐tabut) has been sung since early anti‐Assad demonstra‐
tions. Many foreign jihadists from Lebanon, Jordan, Libya, Iraq, Egypt, Palestine, Saudi Ara‐
bia, Yemen, Chechnya  and  other  provinces  in  the Caucasus  have  joined  the  fighting  and 
merged with  local militias whom  they  teach  guerilla warfare  and  global  jihad  ideology. 
These foreign  jihadists are respected by local rebels for their experienced warfare skills and 
military equipment. One such group, the Front for Aid to the People of the Levant (Jabhat al‐
Nusra  li‐Ahl al‐Sham), has  admitted  responsibility  for many bomb  and  suicide  attacks  that 




10  This ancient  term  for Greater Syria contains contemporary Syria, Lebanon,  Jordan and Palestine.  It enjoys a 
high veneration in Islamist salvation history because it combines Jerusalem (al‐Quds), the third holy place of 
Islam, with Damascus,  the  capital of  the early Umayyad Caliphate  (Murtada 2012).  In a Friday  sermon on 
23 March  2012,  the Qatari preacher  Imran Abu Moussa  (2012) described  the  relevance  of Bilad al‐Sham  for 
“rightly guided Muslims.” He categorizes  the Alawites, who are cursed  in Salafi parlance as “Nusairis,” as 
polytheists who do not  fulfill  Islamic  rituals and drink alcohol. The speech was  transmitted by  the govern‐
mental Qatar Islamic Cultural Center. 
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caused  numerous  civilian  casualties.  It  is  seen  as  the most  powerful  force  in  the  rebel‐
controlled areas.11 In April 2013, it officially announced its unification with the Iraqi branch 
of  al‐Qaeda  (Cockburn  2013). When  the US  State Department  classified  it  as  a  “terrorist 
group,” even moderate parts of the Syrian opposition rejected this classification,12 revealing 




deployed by both sides  in urban guerilla warfare, has greatly  increased carnage  levels and 





der.  Syria  has  turned  from  an  active  contender  for  regional  dominance  into  the  staging 
ground  of  a  complex  proxy war  that  rotates  around  several  interconnected  axes.  Ethnic‐
sectarian  tensions  in  Syria  are  aggravated  because  they  reflect  the  general  fragmentation 






militias. The Palestinian Hamas movement –  the Sunni  figurehead of  the alliance – has al‐
ready  distanced  itself  from  the  Syrian  regime  (Mohns  and  Bank  2012), whereas  Iran  and 
Hezbollah still support it with weapons, money, logistics, training and fighters.13 Sunni Arab 
states, especially  Jordan and  the monarchies of  the Gulf Cooperation Council  (GCC), view 
this alliance as a “Shiite Crescent” and have expressed anti‐Shiite and anti‐Persian  resent‐
ment toward it. Although supporting the Sunni‐led Syrian uprising, they suppress their own 
                                                 
11  The  Wall  Street  Journal,  10.03.2013,  online:  <http://online.wsj.com/article/SB1000142412788732428100457 
8352640821817264.html> (15 March 2013). 
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local Shiite protest movements that demand political participation and freedom.14 Repelling 
Iranian  (i.e., Shiite)  influence  is  the common denominator  for Saudi Arabia, Qatar, Turkey, 
the Future Movement  in Lebanon, regional Salafists and global  jihadists  in their support of 
the Syrian uprising. Western powers share  the rejection of  the Syrian regime as well as  the 
enmity toward Iran,15 although for different reasons. Intentionally or not, the West is helping 
to facilitate a dangerous sectarian polarization. 
A  further conflict  level  is manifested  in  the  increased  rivalry between several Sunni  Is‐













On a global  level, Western countries differ  to Russia and China  in  their positioning  to‐
ward the Syrian uprising, evoking memories of the Cold War. Russia and China experienced 
a  loss of  influence vis‐à‐vis  the Western military  interventions  in Afghanistan  (2001),  Iraq 
(2003) and Libya (2011). Consequently, they veto any UN Security Council resolution on Syria 
that could provide an excuse for another externally  induced regime change. Russia  is wor‐
ried  about  its  economic  and military  ties,  a naval base  in Tartus  and  the  strengthening of 
transnational Sunni extremism, which is well connected to radical groups in the Caucasus. 








                                                 
14  For the Shiite protest movement in Saudi Arabia see Matthiesen (2012). 
15  During the US presidential campaign, Mitt Romney suggested using Syria as a battle ground for a proxy war 
against  Iran.  The  Guardian,  08.10.2012,  online:  <www.guardian.co.uk/world/2012/oct/08/mitt‐romney‐arm‐
syrian‐rebels> (09 October 2012). 
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lution.  In  the border area  towards Syria,  they have already vowed  to erect an “Emirate  to 
confront Hezbollah”  (al‐Zaman 2013). They deliver  logistics, weapons and  fighters  to  their 
Syrian brethren in creed to whom they are connected through a long‐standing alliance: After 




Lebanon, Syria and Iraq  that are now utilized as support  lines for  the Syrian uprising. The 
events in Syria have also exacerbated sectarian tensions in Iraq – a country that experienced a 











dare  to operate before  (al‐Shishani 2012).17 The escalating conflict also has repercussions  for 
Turkey’s ethnic mosaic. Syrian (Sunni) fighters using Turkish territory for retreat, (re)arming 
and logistics are moving in a region inhabited by Alawite and Alevi communities more wor‐
ried about Sunni  fundamentalism  than  they are about Bashar al‐Assad’s dictatorship  (ICG 
2013). Furthermore,  the Kurdish communities cut across  the borders of Syria, Turkey,  Iraq 
and  Iran, which are porous  to  the  spread of  ideas and  the movement and  rearmament of 
fighters. The outbreak of fighting between the PKK and the Turkish army at the end of 2012 
was widely regarded to be a warning of what would happen if the Syrian state were to col‐




                                                 
16  In an interview, the leader of the new militia stated: “The project of this Free Army is much like the project of 
the FSA  [Free Syrian Army] –  to bring down  the  Iranian sponsored Shiite regimes  in  the region”  (The Daily 
Star, 2012). 
17  Al‐Quds al‐Arabi, 15 January 2013 reports of 300 Jordanian Salafis who are fighting in leading positions in Syria. 
















to  the Lebanese one be applied  to Syria? Critics of a  transfer of Lebanon’s model  to Syria 
hold the two countries’ social and ethnic/sectarian community compositions as well as their 
political  structures  incommensurable. However,  a  comparison  discloses  some  remarkable 
parallels, thus justifying this paper’s attempt to learn lessons from Lebanon’s experience for 
a negotiated solution of Syria’s quagmire. 




rule  (1516–1918)  and  the  French  Mandate  (1920–1946),  ethnic  communities  increasingly 
formed social entities and gained  relevance as political actors. The French semicolonial di‐







cleavage  that often collided with sectarian affiliation.  In  the 1960s,  the state‐dominated de‐
velopment politics of  the Baath Party  in Syria and President Fu’ad Shihab  in Lebanon  led 






                                                 
19  Syria  could  turn  into  a  new  Somalia  ‒  UNʹs  Brahimi,  BBC  News  Middle  East,  06.11.2012,  online: 
<www.bbc.co.uk/news/world‐middle‐east‐20220183> (15 February 2013). 
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ization process did not dissolve  traditional bonds. Communities preserved  social  cohesion 
through  endogamy:  family  law  in  both  countries  is  governed  by  the  confessional  system, 








sectarian character.20 Alawites, Kurds and Druze  in Syria and Shiites  in Lebanon settled  in 
the emerging urban agglomerations, where they dominated some quarters. In Lebanon, sec‐
tarian political mobilization  in  the  1970s was  still  concealed by  a political dichotomy, but 
soon degenerated  into sectarianism between party militias on  the  left  (i.e., Muslim) and on 
the right (i.e., Christian) during the civil war. In Lebanon, it is still popular to mock Shiites as 





ascent  to  power.  Sunni  chauvinism  is  also  evident  in  the  Salafist  ideology  of  an  “Islamic 
Emirate” that has to be controlled by Sunni Muslims. 
Lebanon’s  laissez‐faire state granted a  lot of autonomy  to  its subnational communities, 
neglecting the national development agenda that could have integrated peripheral areas and 






monial  rule  and  allowed NGOs with  religious  and  communal  backgrounds  to  fill  vacant 
state functions. Under such circumstances, residents in both countries retreated into kinship 
relationships and religious solidarity networks.21 The  transfer of state  functions such as ad‐
ministration,  taxing,  education,  charity,  crime  prevention,  development  policy  and  infra‐
structure  to community‐based militias during  the Lebanese civil war may show  the  future 
development  in Syria  in  the  event of  continued  fighting  and  state disintegration. Another 
similarity is the fact that most of the communities of the Middle East are linked to neighbor‐
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ing countries through religious, ethnic and familial ties. Ethnic entrepreneurs are tempted to 
acquire  such  bonds  in  order  to mobilize  outside  support  for  the  implementation  of  their 
agenda or, at least, to strengthen their veto power. Inversely, regional and global actors exert 
their influence through local forces used as proxies. Therefore, internal rivalries may connect 

















forces  the population  to adapt  to ever‐new masters. Mediatization, sometimes described as 
an innovation of the Arab Spring (the “Web 2.0 Revolution”), was also prevalent during the 
Lebanese  civil war – 100  to 200 privately owned  radio  stations and 50  television  channels 







Many Syrians  in  the  first year of  the uprising  still held  that  their  society, unlike Leba‐
non’s,  is not affected by  sectarianism  (Starr 2012a). When  sectarian violence became more 
visible,  the opposition accused  the  regime of exploiting  it  in order  to  implement a divide‐
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Time  is running out to find a negotiated strategy that can put an end to the Syrian sec‐
tarian quagmire and the  increasing violence. No one knows what the ultimate  limits  in the 
use of force are for the regime and the opposition. The regime, with its back against the wall, 
is operating with  its  tanks, air  force,  long  range  rockets,  cluster bombs  and  the unspoken 
threat of chemical weapons as a last resort. Fear of revenge killings will force regime follow‐















agreement  could  resolve  the  Syrian  crisis.  In November  2011,  the Lebanese Druze  leader, 
Walid  Jumblatt, was  the  first  to mention a Syrian Taif – although he explicitly  rejected  the 
Lebanese concept of power sharing along confessional lines.22 Russia’s vice foreign minister, 
Mikhail Bogdanov, brought up the idea again in an interview with Le Figaro on 10 September 
2012  (Malbruno  2012; Rantawi  2012). The notion  gained  some momentum when Lakhdar 
Brahimi was appointed  the  joint special envoy of  the United Nations and  the Arab League 
for Syria  in August 2012;  this was because,  in 1989, Brahimi headed  the Higher Tripartite 
Committee of  the Arab League  that drafted  the Taif  accord.23 But  the proposal  to  transfer 
Lebanon’s model to Syria also provoked strong objections because sectarian power sharing is 
widely  held  responsible  for  galvanizing  Lebanon’s  ongoing  sectarian  fragmentation 
(Mudallali 2012). In any case, the opponents in Syria were still far from willing to negotiate a 
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solution in 2012. The opposition alliances – the SNC and later the NCR – refused to enter into 
any negotiations with a regime that “has blood on its hands,” while Bashar al‐Assad excluded 





lion  refugees had  left  for neighboring  countries by  spring  2013.24 On  30  January  2013,  the 
head of the NCR, Ahmad Mouaz al‐Khatib, offered to directly negotiate with a regime repre‐
sentative for the first time. On 25 February 2013, Syria’s foreign minister, Walid al‐Moallem, 


















                                                 








Saddam Hussein.  In  this  context,  Syria was  given  plenty  of  rope  to  finish  up with  the  last  renitent  actor 
against the implementation of Taif, the Christian General Michel Aoun. 
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ures in 1932 gave the impression that Christians were the majority, which saw them entitled 














differ  from  their Arab  coreligionists. As  a  result,  the Arab  Sunni  share  drops  to  around 
60 percent  of  the  population. Even  so,  a majoritarian  (winner‐takes‐all) democracy would 






the  prime  ministry)  for  a  minority  representative.  Following  the  Lebanese  example,  a 
weighted quota of  representation  in  favor of minorities  could  counteract  Sunni Arab pre‐
dominance. 
Third,  internal  fragmentation will prevent Arab Sunnis  from acting as a homogeneous 
group. Sunni Arabs do not have their own coherent territorial stronghold like the Druze and 




Moreover,  these  four principal  cities  compete among  each other. The  industrial  and  trade 
city of Aleppo is oriented towards Turkey and Iraq, while the capital Damascus – identified 
with  the Alawite  state authority – has more  connections with Lebanon and  Jordan. Homs 
and Hama suffer  from  their peripheral character, which has  led  to  resentment against Da‐











not developed  the same sense of “sect class” associated with  the Alawite community  (van 
Dam 2011). Fifth, Sunni Muslims’ religiosity differs in terms of creed, practice and intensity; 
it  includes secularists,  largely apolitical mystics (Sufists), conservative believers, fundamen‐








the Sunni‐dominated  region. On  the other hand,  the Syrian opposition  is very ambiguous 
about what will  follow  should  al‐Assad  be  removed  from  power.  The  draft  programs  of 
















entrepreneurs  suggest  the  separation  of  ethnic  entities  into  distinct  petty  states.  But  both 
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conditions – homogeneous communities and clear‐cut boundaries – neither apply  to Leba‐
non  nor  to  Syria;  a  separation  would  have  tremendous  ramifications.  Only  crude  grid‐

















with Israel’s understanding of a belt of ethnic/sectarian statelets  in  its  immediate neighbor‐















                                                 
29  For  a  detailed  map  see  online:  <http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Ethnic_Detailed_lg.jpg> 
(05 May 2013). 
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consociational  power  sharing  given  that  this  arrangement was  held  responsible  by many 
Lebanese for the outbreak of the civil war. Therefore, they included elements of centripetal‐














other nonstate  forces  to keep  their weapons  of  resistance. Guerilla violence  escalated  into 
three wars (1993, 1996 and 2006) that led to thousands of casualties and widespread destruc‐
tion in Lebanon. 
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But  these external  factors were not  the only – nor probably even  the most  important – 



















tions  and  allow  for  a  longer‐lasting  process  of  negotiating  and  establishing  effective 
transethnic and transsectarian political and social structures. The Lebanese Taif accord con‐
sists of a mixed model that compromises elements of consociationalism, centripetalism and 
the vision of a unitary nation state as part of a  three‐step solution. With  its wide  range of 
suggested institutions, it offers plenty of opportunities to facilitate the transformation toward 
a new institutional design. But the Taif accord has two central shortcomings: ambiguous in‐





a  transitory model could contain  the  following steps  (which will be expanded upon  in  the 
following paragraphs): 
                                                 
32  For  these patronage networks see e.g. Gellner  (1977) and  Johnson  (1987). Reiche  (2011) and Kingston  (2001) 
provide special studies on sport and NGOs, respectively. 
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primordial  identities will gain prominence as “communities of  fate,” especially when  they 
resemble historic memories. Tabooing ethnic/sectarian  identities will not help  to overcome 
the underlying lack of trust and confidence in “the other.” Rather, opponents will suspect a 



























opinion. Over  the  course of  time,  this  should  result  in  the gradual  shift  in  attention  from 
primordial affiliations toward political considerations.  
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An integrative power‐sharing approach attempts to safeguard all segments of society and 
to transform authority into a civil state and society into a unity of shared values and chances. 
If common state  institutions offer reliable services, people would no  longer depend on  the 
services of  their parochial communities;  this would also stimulate cooperation on common 
issues, helping to overcome fragmentation  lines. Therefore, the state needs reliable security 
and administration  institutions. Socioeconomic development programs  that balance  the  re‐
gional distribution of chances and secure social justice between communities are vital. This is 











with  the  exception  of  some  differences  –  there  are  strong  similarities  between  these  two 
countries. This reaffirms the value of drawing on the Lebanese experience in discussing the 
possibility of a Syrian power‐sharing agreement. Syria  (still) has  the big advantage  that  its 
state structures may be revived as they have not completely disintegrated or become the booty 
of  community militias.  An  arrangement  for  the  solution  of  ethnic  and  sectarian  divides 





















winner‐takes‐all mentality.  External  powers must  be willing  to  accept  the  self‐neglecting 
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